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  With  contributors  from  an  impressive  array  of  scholars  and 
journalists, The Greatest Taboo: Homosexuality in Black Communities, 
edited by Delroy Constantine‐Simms, attempts to tackle a wide variety 
of  issues pertaining to homosexuality  in Black communities  in various 
parts of the world. While the book cannot claim to have satisfactorily 








politics  of  Black  sexual  identity;  sexuality  and  the  Black  church; 
homosexuality  in  Africa;  homosexuality  and  heterosexist  dress  codes; 
iconic  signifiers  of  the  gay  Harlem  Renaissance;  heterosexism  and 
homophobia  in  popular  Black music;  homosexuality  in  popular  Black 
literature, and the silent mythology surrounding AIDS and public icons.   








about  hip  hop’s  connection  to  homosexuality,  to  academic  analyses  of 
various  works.  Most  of  the  authors  are  academics  while  a  few  are 
journalists  in popular media. The  foreword  is written  by Henry Louis 
Gates Jr.  
The book  is dominated by  essays  that have a positive  slant on 
the homosexual lifestyle.  In his introduction, Constantine‐Simms points 




individuals  who  had  publicly  opposed  gay  marriage  while  it  was 
relatively  easy  to  secure  interviews  with  those  not  opposed  to  the 
lifestyle.)   Is it that, while being opposed to homosexuality, they do not 
have enough conviction to articulate a coherent argument  in defense of 
their  stand? Do  they  perhaps, while  being  opposed  to  homosexuality 
and gay marriage, believe that those are not such “big problems” so that 
they  are  opposed  in  principle  but  remain  ambivalent  as  far  as  taking 
practical  action  to  counter  the 
lifestyle?  Or  could  it  be  that 
they  find  it demeaning  to pay 
attention to a small community 
that  is  already  getting  more 
attention  than  it  deserves? 
Might  academics opposed  to homosexuality be  concerned  about being 












ssays  in  this  book  take  on  three  distinctive  tones: 
analytic,  explanatory  and  accusatory.  Most  essays  are 
analytic,  exploring  the  phenomenon  of  Black 





and  homosexual.  He  asserts  that  Black  gays  have  to  choose  between 
identifying  as  gay  Blacks  (afrocentrists)  or  Black  gays  (interracialists).  
He  points  accusatory  fingers  at  both  the  Black  community  for  not 
accepting Black gays and allowing them to participate fully in the Black 








have been complicit  in keeping Black homosexuality  invisible.  In South 
Africa, Vasu Reddy tells the same tale – White gays oppressed all Blacks, 
both gay and straight. In the epilogue entitled “Coming Home,” Conrad 
Pegues  also  points  out  that  when  Black  gays  are  forced  to  choose 
between  which  to  identify  with,  the  Black  community  or  the  gay 
community,  their oppression  is  in  the  fact  that  they are able  to express 
only  half  of  themselves.   Despite  the  accusatory  tone  of  these  articles, 










the  reaction  to  the  death  of  TV  personality  Max  Robinson  in  1988.  
Robinson died of AIDS and the media went out of its way, according to 
Harper,  to  prove  that  he  did  not  contract  AIDS  from  homosexual 








inside  the  family,  shows  the  government’s  failure  to  address AIDS  as 
well as “the racism, sexism, and homophobia of science” (p. 435).  
Those  essays  whose  authors  have  written  from  a  personal 
perspective have an explanatory  tone as  the authors attempt  to explain 
where they see themselves fitting in as gay or straight people interacting 
with gay people. In “My Gay Problem, Your Black Problem,” Earl O’Fari 
Hutchison,  examines  his  homophobic  attitude  that  became  apparent 
when he got into a conversation with a gay man who suggested that they 
go  jogging together.  Hutchison explains his homophobia in terms of his 
socialization: Black men  in America have had  it drilled  into  them  that 
White men are the real men and therefore homosexuality challenges the 
fragile masculinity of Black men. He further asserts that this may be the 
reason  why  Black  lesbians  do  not  experience  the  same  negativity  as 
Black homosexual men. Whether or not lesbians are more accepted than 
gay men is of course debatable. Certainly, bell hooks in “Homophobia in 
Black  Communities,”  thinks  lesbians  are  more  vilified  than  male 
homosexuals. 
Gloria  Wekker’s  article  entitled  “Mati‐ism  and  Black 
Lesbianism,” presents the voices of two African‐American women poets, 










love  a  man.    Lorde,  on  the  other  hand,  insists  that  calling  herself  a 
lesbian gives her  strength because  it  challenges  the “patriarchate.” She 
illustrates  the  complexity  of  the  issue  by  acknowledging  that  while 




The  authors  of  articles  in  this  category  challenge  the  idea  that 
homosexuality  is  a  learned  lifestyle  (the  nurture  vs.  nature  argument) 
acquired  from  African‐American’s  assimilation  into  White  culture,  by 
demonstrating the existence of homosexuality in pre‐colonial Africa.   
  Several  themes  about  Black  homosexuality  emerge  from  the 
articles  in  this  book.  The  themes  include:  1)  racial  oppression  vs. 
oppression of homosexuals; 2) the use of homosexuals as scapegoats for 
societal  problems;  3)  the  economic  exploitation  of  Black  homosexuals, 
and  the  economic  implications  of  the  homosexual  lifestyle  for  Black 





arguments  that  have  been  brought  forth  particularly  in 
comparing the oppression of Blacks and that of gays. Gates 
argues  that  the  fear of gays  is 
comparable  to  anti‐Semitism 
where  people  have  the  notion 













measure  how  much  oppression  gays  or  Blacks  experience  since  the 
oppression  happens  in  different  ways;  reactions  to  gay  and  Black 
oppressions  elicit  different  societal  responses,  and  in  any  event, 
regardless of whether gay people can claim victim status the way Black 





the  issue  of  oppression.  She  challenges  the  notion  that  “the  Black 
community” is homophobic.  She argues that while Black people express 
homophobic attitudes more openly, White people are silent but have the 
power,  and  use  it  to  oppress  gay  people  through  the  denial  of 
employment,  housing  etc.    In  other  words,  accusing  Black  people  of 
being homophobic is yet another piling of flaws on Blacks – hooks states 
that  the  greatest  threat  to  gay  rights  does  not  reside  in  Black 
communities.   Like Gates, hooks sees no sense  in  the competition over 








Black  people  can  do  nothing  to  hide  their  Blackness  and  avoid  being 
attacked.    hooks’s  argument  is  simplistic  in  that  she  fails  to  see  the 
internal  oppression  associated  with  the  inability,  for  gay  people,  to 













Simms  in  “Is  Homosexuality  the  Greatest  Taboo,”  argues 
that,  while  people  have  readily  seized  biblical  verses  that  condemn 




there  is  a  tendency  to  attribute problems of heterosexuals  to gays:  the 
physical  and  sexual  abuse  of  children;  rape;  violence  against women; 
murder;  drive‐by  shootings;  drugs.  This  scapegoating  of  gays  diverts 
from seeking solutions  to  these societal problems.   Similarly, according 
Reddy,  African  presidents  have  been  very  vocal  in  condemning 
homosexuality. Like Lorde,  he  feels  that  homosexuality  challenges  the 
patriarchy  and  that  the  African  presidents’  condemnation  of 
homosexuality has more  to do with  the  fear of patriarchal myths being 
challenged  than  with  their  fear  of  homosexuality  per  se.    Obviously, 
homosexuality  is probably  the  least of problems  that  leaders  in African 
countries  plagued  with  all  kinds  of  ills  should  be  overly  concerned 
about, just like leaders in African‐American communities.  
Apart from blaming societal ills on homosexuality, a more direct 












  The general sentiment  in  the book  seems  to be  that  there  is an 




here  are  several  economic  implications  of  Black 
homosexuality discussed  in the book: 1) Blacks who are 
economically well‐off  such  as  successful musicians  and 
other  artists  are  able  to  lead  an  openly  gay  lifestyle;  2)  Black 
homosexuals have been economically exploited by both Black and White 
institutions;  3)  the  “down  low”  syndrome  has  as  much  to  do  with 
protection  of  one’s  livelihood  as  it  does  with  preserving  social 
acceptance  and  avoiding  being  ostracized  by  the  community.      In 
analyzing the work and lives of various artists, Seth Clark Silberman in 
“Lighting  the Harlem Renaissance Afire!!,” Margaret Rose Vendryes  in 
“The  lives  of  Richmond  Barthe,”  and  Kennette  Crockett  in  “Bessie 
Smith,” all point out that the artists led flamboyant openly gay lifestyles. 
They were  rich and could afford  to do whatever  they desired.  In  these 
cases, the authors equate sexual freedom with economic freedom.     The 
authors  imply  that  economic  deprivation  among  Blacks  prevent  them 
from  either  leading  a  homosexual  lifestyle  or  being  open  about  it.  
Successful  artists  too,  according  to  the  authors,  are  too  important 
artistically,  to  be  discarded.  That  is,  they  are  tolerated  despite  their 
homosexuality because the heterosexual community enjoys their art. The 
exploitation of gay people comes  in different  forms and  is perpetuated 
by both Blacks and Whites. Some authors in this book suggest that lack 
of acceptance of gay Blacks within  the Black  community  leads  to  their 
exploitation  by  the  White  community.    In  “Feeling  the  Spirit  in  the 







of  their  sexuality.    Indeed,  gay  people  in  Black  churches  have  to  sit 
through  sermons  condemning  homosexuality.  (There  is  a  consensus 
among  authors  that  the  Black  church  is  a  contributor  to  the  apparent 
homophobia  in  Black  communities.)    Such  gay  people,  Johnson 
continues, are forced to find their fulfillment in gay nightclubs.  In “Any 
Love,”  Jason  King  alludes  to  singer  Luther  Vandross’s  suspected 
homosexuality and states  that  the artist  is  too valuable  to be discarded 
and therefore people make him what they want him to be: applying his 












community.  A  more  direct  form  of  exploitation  of  gay  people  is 
exemplified in Anthony Thomas’s “The House the Kids Built,” where the 
author  asserts  that  disco  originated  from  Black  gay  clubs  but  was 
appropriated  by  White  gay  clubs  and  eventually  made  mainstream 
through recording.   
The  “down  low”  syndrome  among  Black  homosexuals  is 
explained by several authors as a defense against the loss of livelihood as 
much as  it  is a self‐protection of Black gays against being ostracized by 
their  community.  In Laura  Jamison’s  “A Feisty Female Rapper…,”  the 
female  rapper  who  talks  about  snatching  a  girl  from  her  boyfriend 
remains  cagey  about  her  sexuality,  talking  about  the  possible 






come  out.    She  references  the  actress  Ellen  [Degeneres]  to  emphasize 





everal  authors  have  brought  out  an  interesting 
phenomenon:  how  Black  homosexuals  express  their 
sexuality in a way that is acceptable  to their communities, 
or  in ways  that enable  them  to earn a  living. Not everybody, however, 
would agree with some of the assertions by some authors who seem to 
see homosexuality in the most unlikely places. Some people might even 
dismiss  the  assertions  as  ridiculous  and  offensive.    In  “Safety Among 
Strangers,” Townsand Price‐Spratlen  sees  the Million Man March  as  a 




heterosexuals are allowed  to partake.   Unable  to experience  this sexual 
experience, gay Blacks must seek alternative avenues of expression such 
as  gay  nightclubs.  In Wekker’s  article, Astrid  Roemer  points  out  that 
loving  other  women  is  not  necessarily  sexual  –  it  is  mainly  about  a 
deeper connection, a fellowship with other women who understand each 
other’s struggles, i.e. Black women feeling a kinship with each other.  In 
“How  RuPaul  Works,”  Silberman  discusses  the  work  of  drag  queen 












as  a  soft  sentimental  romantic  place.  Toure,  in  “Hip  Hop’s  Closet,” 
contends that “hip hop is a very public celebration of intense Black male‐
to‐Black  male  love,”  (p.  316).  According  to  Toure,  the  lack  of  male 
influences  in  hip  hop’s  youth  at  home make  them  look  for male  love 
among  their  peers.    Survival  too  plays  a  part  –  in  the  rough  streets, 
brothers  must  stay  together  to  survive  –  and  these  bonds  exclude 





quoted  as,  at  best,  explaining  away  the    “down  low” 
syndrome,  and  at  worst,  defending  it.    In  his  analysis  of 








In  “Secret  lives,”  an  article  that  appeared  in  Essence magazine  in  July 
2004,  four gay men discuss  their  lives on  the  “down  low.” One of  the 
men, Dre’,  says  that  if you keep  it  to yourself, you’re not  really  in  the 
closet.  “…if you’re a bisexual brother, and for one period of time you’re 
dealing with males and  then you go back  to dealing with  females, but 




In  “A  Feisty  Female  Rapper  Breaks  a  Hip‐Hop  Taboo,”  the  rapper, 
Queen Pen,  refuses  to own up  to her sexuality, maintaining  that  it  is a 






uses  racism  and  sexism  as  the  reasons  for  not  “coming  out.”  In  the 
epilogue,  Pegues  quotes  the  Cambridge,  Massachusetts  mayor,  Ken 
Reeves, as saying  that coming out  in a particular way  is a White  thing  
and  therefore  oppressive  to  Black  homosexuals.  (This  is  the  same 
argument used by Roemer in refusing to call herself a lesbian). The fact 
that  Blacks  don’t  make  a  public  proclamation  does  not  make  them 
necessarily closeted.     “To speak  the  truth of one’s sexuality  requires a 
personal  context,  relationships  between  the  sgl  [same  gender‐loving] 
person  and  the  person  or  persons  asking,  not  an  audience,  not White 
definitions  of what  it means  to  live  out  of  one’s  own  truth”  (p.  444).  
According to Pegues, gay Whites see coming out as an opportunity to be 
delivered from the oppression of silence and hiding in the closet. But for 
Black people,  it  is very different  because  they must define  themselves 
according  to  their  gayness  or  their  blackness  but  not  both.    In  other 












the  most  depraved  seem  to  be  able  to  condemn 
homosexuality.  Popular  athletes  and  personalities  would 
rather  brand  themselves  promiscuous  than  own  up  to  homosexual 
activity. Black women  blame  homosexuality  for  their  lack  of  partners. 






There  is  a  lot  of  finger  pointing  by  gay  people  and  gay 
supporters at the Black community and its isolation of Black people.  The 
consensus  among  the  authors  in  the  book  seems  to  be  that  the  Black 
community must be more accepting of Black gays if they are to become 
personally  fulfilled as Blacks and as gays, and  if  they are  to contribute 
meaningfully to their communities (as opposed to immersing themselves 
in the wider gay community). On the other side of the coin, Hutchison in 
“My Gay Problem,”  appears  to  appeal  to Black  gays  to  come  out  and 
make themselves more understood (and therefore more accepted) by the 




(or  in  the  closet)  and  watch  passively  as  they  are  exploited  and 
marginalized.  
Reading  through  the  essays,  the  complicated  nature  of  Black 
homosexuality becomes very clear.  It also becomes clear how difficult it 
is to resolve issues of racism, economic exploitation, community isolation 
and  the  myriad  problems  resulting  from  being  gay  and  Black.    The 
authors  certainly do not pretend  to have a  solution  to  these problems. 





not  shed  too much  light on  the current  state of homosexuality and  the 




Another weakness,  as mentioned  above,  is  the  fact  that  all  the 
essays  in  the  book  have  a  decidedly  positive  slant  on  homosexuality. 




cover blurb,  the book  “seeks  to  stimulate  a  lively discourse  and  foster 
greater  understanding  of  this  internationally  important,  vastly 
misunderstood,  and  fascinating  area  of  study.”  Yet  it’s  prudent  to 
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